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ABSTRAKT
Ky punim diplome përmban një përmbledhje, kronologji dhe analizë të gjithë procesit që ka
përshkuar Kosovën në periudhën që nga lufta e deri tek mendimi këshillëdhënës i Gjykatës
Ndërkombëtare të Drejtësisë (1998-2008).
Në konsulta të vazhdueshme dhe me rekomandimin e mentorit të temës Prof. Abdulla
Azizi, fushëtrajtimi i këtij punimi do të jenë efektet në aspektin e shtimit të njohjeve pas
mendimit të GJND si dhe ndikimi që mendimi këshillëdhënës i këtij mekanizmi
ndërkombëtarë të drejtësisë ka në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtarë të Republikës së
Kosovës.
Në brendi është bërë një përshkrim analitik nga shpallja e pavarësisë deri në dhënien e
mendimit këshilldhënës të GjND-së. Fokusi i analizës studimore të këtij punimi është
shpallja e Pavarësisë së Kosovës dhe si rrjedhojë kontestimi i saj nga ana e Serbisë,
substancë kjo që ka bërë që Kosova të jetë pikë referuese si çështje aktuale e të Drejtës
Ndërkombëtare.
Andaj nisur nga kjo, rasti i Kosovës në GJND, ballafaqimi i deklaratave për dhe kundër
shpalljes nga shtete të ndryshme të botës, argumentet e pretenduara ligjore nga ana palëve
direkte të ballafaquara Kosovë – Serbi si dhe mendimi përfundimtar këshillëdhënës i
Gjykatës e bëjnë këtë çështje një lëndë relevante dhe atraktive për hulumtim.
Megjithëse për studim është marrë një periudhë më e gjatë kohore boshti i temës është i
përqendruar që nga rezoluta 63/3 e miratuar më 8 tetor 2008, ku Asambleja e Përgjithshme
i ka bërë kërkesë Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, e deri tek mendimi këshillëdhënës
i organit kryesor gjyqësor të Kombeve të Bashkuara, në pyetjen nëse Deklarata e Pavarësisë
së Kosovës është në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.
Tema në përmbajtjen e saj përfshin një përmbledhje të shkurtër të fushëveprimit të GJNDsë dhe të juridiksionit të saj, për më tepër do të theksojë mënyrën se si Kosova është gjetur
në agjendën e kësaj gjykate. Si përfundim, eshtë trajtuar rëndësia e këtij mendimi
këshillëdhënës për të ardhmen e udhëtimit të Kosovës, respektivisht qasja lobuese në
drejtim të forcimit të subjektivitetit në rrafshin ndërkombëtar.
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ABSTRACT
This diploma thesis contains a summary, chronology and analysis of the entire process that
Kosovo has passed, the liberation war period up to the advisory opinion of the International
Court of Justice (ie, the period from 1998 to 2008).
Based on ongoing consultation and recommendation of my mentor Prof. Abdulla Azizi,
ëithin this paper will incorporate the effects of increasing recognition after the opinion of
the ECJ and the impact that the advisory opinion of the international justice mechanism has
been in strengthening the international subjectivity of the Republic of Kosovo.
Inside the paper is a chronological description of the events of the declaration of
independence of Kosovo until the approval of the advisory opinion of the ICJ. The focus of
analysis to the study of this paper is Kosovo's declaration of independence and therefore its
dispute by Serbia, this substance has made Kosovo the reference point as current issues of
international law.
So from this, the case of Kosovo at the ICJ, the juxtaposition of statements for and against
the declaration of states of the world, the arguments alleged by the confronted parties
(Kosovo - Serbia) and the final opinion advisory Court, make this a subject matter relevant
and attractive for research.
Although the survey was taken during a period of time, the axis of the topic is focused since
Resolution 63/3 adopted on October 8, 2008, where the General Assembly has requested
the International Court of Justice, to the advisory opinion of principal judicial organ of the
United Nations, on whether Kosovo's declaration of independence is in accordance ëith
international law.
Subject to its content includes a brief summary of the ICJ scope of its jurisdiction and,
moreover will highlight how Kosovo is found in the agenda of this court.
Finally, it addressed the importance of the advisory opinion on the future of Kosovo,
respectively lobbying approach towards the strengthening of the international subjectivity
of Kosovo.
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MIRËNJOHJE/FALENDERIME
Punimi i diplomës mbi përshtatshmërinë e shpalljes se pavarësisë së Kosovës me të drejtën
ndërkombëtare është realizuar edhe në sajë të mbështetjes profesionale dhe akademike,
nxitjes, dhe këshillave të vazhdueshme të udhëheqesit Prof. Dr. Abdulla Azizi.

Një

falenderim i posaçëm dhe mirënjohje pa fund për përkushtimin e disponibilitetin e mentorit
në gjithë rrugëtimin deri në përfundimin e punimit.
Një falenderim i veçantë shkon për stafin e UBT-së, profesorët nga fakulteti i Shkencave
Politike për sugjerimet, mbështetjen e ndihmën e dhënë gjatë punës kërkimore, për
ndihmesën dhe bashkëpunimin gjatë kohës së kërkimit shkencor aty.
Mirënjohje pa kufi e falenderim të përzemërt prindërve të mi për mbështetjen, motivimin
dhe përkushtimin e përhershëm.
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FJALORI I TERMAVE
AP – Asambleja e Përgjithshme e OKB
BE – Bashkimi Evropian
GjND – Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë
IRJM - Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
NATO – Organizata e Traktatit Veriatlantik
OKB – Organizatat e Kombeve te Bashkuara
RFJ – ish Republika Federale e Jugosllavisë
SHBA - Shtetet e Bashkuara të Amerikës
UNMIK – Administrimi i përkohshem i OKB-së në Kosovë
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1

HYRJE

Çështja e Kosovës pashmangshëm përfshin edhe hapjen e problemeve ndëretnike në ishFederatën Jugosllave. Në vitin 1971 u shënua një depërtim politik i dimensionit shqiptarë
në strukturën politike të multinacionalitetit drejt barazisë institucionale-politike të Kosovës
në Federatë që u shpreh në kushtetutën e Jugosllavisë me 1974, me një shkallë të theksuar
të autonomisë në kuadër të federatës por me një strukturim të panatyrshëm të përfshirjes së
saj “në kuadër të Serbisë” që edhe nga aspekti i logjikës kushtetuese-juridike nuk ishte në
përputhje me strukturën etnike esencialisht tjetër te Kosovës dhe Serbisë. Mirëpo edhe kjo
pozite hibride kushtetuese e Kosovës u kundërshtua nga Serbia dhe u ndryshua në vitin
1990.
Në procesin e zhbërjes së ish-Jugosllavisë, Kosova reagoi në mënyrën e vet; shpalli
pavarësinë (1990-1991) e cila u kontestua dhe nuk u njoh ndërkombëtarisht. Pas zhbërjes së
federatës dhe pas zgjedhjeve për organet e Republikës së Kosovës (1992) pavarësisht
kontestit që iu bë atyre konflikti shqiptaro-serb mori përmasa të reja duke thyer kufijtë “
çështje e brendshme e Serbisë” dhe duke marrë edhe karakter ndërkombëtar, sado që jo në
nivel të theksuar.
Gjithnjë e më shumë bëhej e qartë se ndonëse organikisht e ndërlidhur dhe me dimensione
të tjera, çështja e Kosovës objektivisht nuk do të mund të zgjidhej pa eliminimin e kornizës,
në të cilën gjendej motivimi i veprimtarisë represive të pushtetit serb ndaj shqiptarëve në
Kosovë, duke tentuar të ndërrojë dhunshëm dominimin demografik dhe etnik në Kosovë.
Ketë synim pati edhe agresioni serb mbi shqiptarët gjatë viteve 1998-1999, që kulmoi me
dëbim e vrasje masive të shqiptarëve, me elementë e përmasa të theksuara të gjenocidit.
Lufta në Kosovë, sidomos ndërhyrja e trupave të NATO-s, po sikurse edhe zhvillimet e
pasluftës u bënë pjese e një procesi të përbërë të shtet ndërtimit në Kosovë. Konkretisht ky
proces kaloi nëpër tri faza.
Faza e parë ishte ajo e stabilizimit të gjendjes së krijuar me luftën e viteve 1998-99 dhe për
këtë qëllim bashkësia ndërkombëtare dha një ndihmesë të çmueshme, megjithëse
stabilizimi i gjendjes nuk mund të bëhej menjëherë. Ai paraqitej si një proces i tërë i
angazhimit të institucioneve ndërkombëtare dhe atyre vendore, që u krijuan si rezultat i
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rezolutës 1244, mbi bazën e së cilës Kosova u vendos nën administrimin e përkohshëm
ndërkombëtarë.
Faza e dytë ishte faza e ristrukturimit të Kosovës, që u shtri në ndërtimin e institucioneve të
përkohshme të vetëqeverisjes dhe demokratizimin e shoqërisë në përgjithësi. Një kohë
bashkësia ndërkombëtare e ushtroi bashkë më forcat politike të Kosovës me të cilat, në të
vërtetë kishte ndërtuar një strukturë e përbashkët veprimi.
Faza e tretë që është edhe faza më e rëndësishme për Kosovën dhe shqiptarët, është ajo e
përcaktimit të statusit. Kjo fazë zgjati më shumë sesa ishte menduar dhe procesin e
përcollën dilema e vështirësi të shumta. Palët u ulën në një proces të gjatë e të
mundimshëm negociator, nga i cili doli një dokument (plani Ahtisari) që u pranua nga
shqiptarët por jo edhe nga serbët. Shqiptarët bënë shumë koncesione dhe kompromise që
më në fund të fitojnë “pavarësinë e mbikëqyrur”, të cilën e shpallën me 17 shkurt 2008 në
akordim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe një numër shtetesh evropiane me
influencë. Ndërkohë Serbia hapi procedurën e vlerësimit të ligjshmërisë së shpalljes së
pavarësisë së Kosovës para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND).
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
2.1 Shpallja e Pavarësisë

Kosova deklaroi pavarësinë me 17 shkurt 2008. Menjëherë pas shpalljes së pavarësisë, u
dërguan letra në drejtim të të gjitha qeverive të botës për njohjen e saj. Njohjet e para
filluan menjëherë pas disa orësh, ndërsa më 27 shkurt 2008, Gjermania ishte shteti i parë që
emëroi ambasadorin e saj në Kosovë. Më 8 mars 2008, ministri i parë i jashtëm që e vizitoi
Kosovën ishte Carl Bildt, ministër i jashtëm i Suedisë.1
Ky moment erdhi pas shumë përpjekjeve historike, luftërave dhe periudhës së fundit të
negociatave dhe dështimit të tyre, dhe gjithsesi mbështetjes së fuqishme nga perëndimi. Në
deklaratën e vet të shpalljes, Kuvendi theksoi se Kosova është ” një rast special nga
shpërbërja e jokonsensuale e Jugosllavisë dhe se nuk është precedentë për çfarëdo situate
tjetër”. Deklarata u miratua në Kuvend me 109 vota, përfshirë edhe ato të pakicave jo serbe.
Republika e Kosovës menjëherë u njohë nga shumica e vendeve perëndimore me ndikim
dhe supremaci në botë. Gjithashtu në anën tjetër, shkaktoi indinjatë të thellë në Serbi dhe
Rusi. Njëmbëdhjetë Shtetet e BE-së konfirmuan pikështrimin e tyre se kjo situatë( shpallja
e pavarësisë) ishte speciale dhe unike. Belgjika theksoi se: ”Pavarësia e Kosovës vendoset
në një kontekst historik që askush nuk mund ta injoroj”, gjithashtu” Pavarësia e Kosovës
është pjesë e një kornize dhe në asnjë nuk mund të konsiderohet si precedencë. Pra me një
fjalë vendimi i shpalljes natyrshëm u përshëndet dhe fuqishëm u mbështet nga kryeqendrat
botërore.
Deri tani mbi 100 shtete nga 193 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara kanë njohur
formalisht Republikën e Kosovës2. Shumica e vendeve të Bashkimit Evropian gjithashtu e
kanë njohur Kosovën (22 nga 27).
Anëtarët e BE-së vendosin individualisht se a do ta njohin Kosovën, ndërsa BE-ja ka
dërguara misionin EULEX për të siguruar paqe mbikëqyrje të jashtme. Njëzetekatër (24)
anëtarë të NATO-s nga njëzetetetë (28) gjithsej e kanë njohur Kosovën.
1

Burimi: http://rks-gov.net/mpj.

2

Burimi: http://rks-gov.net/mpj-njohjet (vizituar me 01.02.2012).
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Shtetet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit, janë të ndara sa i përket pavarësisë
së Kosovës. SHBA, Britania e Madhe dhe Franca, njohën pavarësinë e Kosovës, Rusia e ka
kundërshtuar dhe konsideruar ilegal aktin e pavarësisë, ndërsa Republika Popullore e Kinës
ka shprehur brengosjen e saj me këtë akt. Me 15 maj 2008, Rusia, Kina dhe India, lëshuan
një deklaratë të përbashkët, në të cilën ftojnë për negociata të reja në mes të autoriteteve të
Beogradit dhe Prishtinës.
Nga fqinjët e Kosovës, Republika e Shqipërisë, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe
Mali i Zi e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë ka
ngritur çështje e vijëzimit të kufirit mes saj dhe Kosovës, tani e diskutuar vetëm me
Prishtinën kurse më parë vetëm me qeverinë e Beogradit. Komisioni i përbashkët i Ish
Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Kosovës për Demarkacion të kufirit filloi
operimet më 25 Mars 2008 në Shkup. Qeveria e Serbisë si reagim kundër shteteve që kanë
njohur Republikën e Kosovës ka thirrur në konsultime ambasadorët e vet nga shtetet që e
kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Por në korrik 2008, ambasadorët e saj në shtetet e BE-së
u rikthyen. Serbia akuzoi liderët kosovarë për tradhti të lartë. Pas situatës së re qeveria
serbe menjëherë ka nis një letër urgjente ne adresë të OKB-së.3
Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremiç, me 15 gusht 2008, zyrtarisht dërgoi një kërkesë
në OKB, për të kërkuar mendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë rreth aktit të
pavarësisë së Kosovës. Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në takimin e saj në shtator
2008 vendosi ta çojë çështjen në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. GJND vendosi më
22 korrik 2010 se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën
ndërkombëtare, me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit.4

3

Letër e datës 17 shkurt 2008 nga Përfaqësuesi i Përhershëm i Serbisë në Kombet e Bashkuara drejtuar

Presidentit të Këshillit të Sigurimit S/2008/103 e 17 shkurt 2008). [Dosja Nr 117]
4

Me 15 gusht 2008, qeveria serbe zyrtarisht dërgoi një kërkesë në OKB për të kërkuar mendimin e GJND

rreth aktit të pavarësisë së Kosovës.
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2.2

Seancat për “shpalljen e pavarësisë së Kosovës” para GJND-se

Seanca e parë e rastit të Kosovës ka filluar prej 1 dhjetorit 2009, ku shtetet janë pyetur nga
Gjykata për të paraqitur deklaratat e tyre me shkrim dhe komente të shkruara për këtë
çështje të veçantë. Faza për depozitimin e deklaratave ishte në 17 prill 2009, ndërsa synimi
për të marrë pjesë në seancën ishte 15 shtator 2009. Me këtë datë dhe të tjera të Kosovës
30 shtete kane shprehur synimin e tyre për të marrë pjesë në procedurë gojore para
Gjykatës. Nga këto 30 shtete, 16 prej tyre do të paraqesë faktet që ata janë në favor se
shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte në përputhje me ligjin ndërkombëtar, dhe kjo është
një rast sui generis dhe nuk mund të shërbejë si një precedent për raste të tjera të
vazhdimësisë, dhe 14 vendet e paraqitur argumentet e tyre se shpallja e pavarësisë ishte në
kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe do të paraqesin një precedent për vende të tjera.
Gjatë procedurës gjykata, ajo është shumë e rëndësishme të përmendim një fakt se për herë
të parë në historinë e Gjykatës nga themelimi i saj, të gjithë pesë anëtarët e përhershëm të
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ishin të pranishëm si: SHBA, Rusia, Kina,
Franca dhe Mbretëria e Bashkuar.5

2.3

Mbrojtja përpara GJND-së

Siç është kërkuar me urdhër të Gjykatës me 17 tetor 2009, Kosova ka paraqitur kontributin
përkatës me shkrim të ndarë në pesë pjesë dhe i përbërë nga dhjetë kapituj.6
Pjesa I përmbante një përshkrim të Kosovës sot dhe zhvillimin e saj, që nga shpallja e
pavarësisë.
Pjesa II, u përqendrua në historinë më të re të Kosovës dhe negociatat për statusin
përfundimtar politik, e cila ka dhënë kontekstin e menjëhershëm të Deklaratës së
Pavarësisë. Kjo pjesë e përfshirë edhe një histori e shkurtër e Kosovës dhe statusi i tij ligjor,
si një pjesë e ish-Jugosllavisë në pajtim me Kushtetutën e 1974, periudhën e largimit të
paligjshëm të autonomisë së Kosovës në vitin 1989, me vazhdimin e periudhës së luftës në
5

Arkivi i Ministrisë se Punëve të Jashtme (MPJ), raport i Departamentit për çështje Dypalëshe, dhjetor 2009

6

Arkivi i MPJ-së, Kontributi me shkrim i Republikës se Kosovës në GJND.
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vitet 1998-1999, të Sigurimit Rezoluta e Këshillit të 1244 (1999) përjashtimi i RFJ-së dhe
regjimit serb nga Kosova, periudha e administrimit të UNMIK-ut, për procesin e statusit
final që ka filluar në vitin 2005 dhe zgjati deri në vitin 2007, duke i dhënë fund me
propozimin e Presidentit Ahtisari që ishte në favor të një pavarësie të mbikëqyrur.
Pjesa III, e përshkroi deklaratën e pavarësisë së datës 17 shkurt 2008, kushtet për
nënshkrimin e saj, autorët e saj, dhe përmbajtjen e saj.
Pjesa IV, trajton aspektet ligjore dhe pyetjet e përfshira në Rezolutën e Asamblesë së
Përgjithshme 63 / 3, analizat ligjore duke trajtuar në detaje nga pyetjet që i është kërkuar të
Gjykatës. shpjegim të mëtejshëm se e drejta ndërkombëtare nuk ndalon lëshimin e shpalljes
së pavarësisë, si dhe praktikë që ka ndodhur në rastin e shpërbërjes së Jugosllavisë, ku të
gjitha pjesët e tjera përbërëse të kësaj federate shpallën pavarësinë e tyre, gjatë 90-s në
fillim.
Pjesa V, këtë pjesë në përfundimin e kontributit me shkrim e Kosovës në Gjykatë që
përmbante një përmbledhje të elementeve kryesore kontekstuale dhe argumentet ligjore. Si
një përfundim që Kosova kërkuar në Gjykatë për t'u përgjigjur në rezolutën e Asamblesë së
Përgjithshme 63/3, për të gjetur se Deklarata e Pavarësisë të 17 shkurtit 2008, nuk ishte në
kundërshtim me çdo rregull e aplikueshme të ligjit ndërkombëtar.


Deklarata gojore e ministrit Hyseni para GJND-se

Si kreu i ekipit të përfaqësimit të Kosovës në Gjykatë, ishte Ministri i Punëve të Jashtme të
Republikës së Kosovës, Skënder Hyseni që u paraqit në séancë dëgjimore që filloi më 1
dhjetor 2009. Ai e filloi prezantimin e tij duke iu falënderuar Gjykatës, që i kanë
mundësuar ekipit të Kosovës, për të paraqitur argumentet e veta me shkrim dhe të qenit të
pranishëm në seancë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës para tematikës së shpalljes së pavarësisë bëri një paraqitje të
shkurtër në lidhje me pozitën e Kosovës duke potencuar se vetëm pas disa muajsh nga
shpallja e pavarësisë, Kosova ka hartuar Kushtetutën e saj që ka hyrë në fuqi më 15
qershor 2008.
Kushtetuta e cila është vlerësuar me nota shumë pozitive përmban standardet më të larta
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe të pakicave. Ministri i jashtëm, si çështje aktuale
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që ishte në atë periudhë dhe si element pozitiv i funksionimit të shtetit me të ri përmendi
zgjedhjet komunale dhe të përgjithshme që ishin organizuar, të cilat janë monitoruar nga
bashkësia ndërkombëtare, dhe vlerësimin e tyre ishte se zgjedhjet ishin të lira, të ndershme
dhe demokratike, duke dëshmuar se si rezultat i kësaj udhëheqësit e rinj u zgjodhën me
vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Për më tepër fjalimi u përqendrua në marrëdhëniet
diplomatike se Kosova po hyn me vendet e huaja, misionet diplomatike që janë dërguar
jashtë vendit, dhe një gamë të gjerë të marrëveshjeve ndërkombëtare dypalëshe që janë
inicuar e nënshkruar.
Të gjitha këto fakte të përmendura ishin paraqitur në Gjykatë në mënyrë që të tregojnë se
Kosova po funksionon si shtet i pavarur dhe shpallja e pavarësisë ishte kusht i paqes dhe
stabilitetit në rajon7.


Prezantimi i Argumentit Ligjor

Në prezantimin e argumentit ligjor përfaqësuesi i Kosovës Sir Michael Ëood, ka deklaruar
se Kosova vazhdon të mbështetet në atë që është thënë në deklaratat e mëparshme me
shkrim. Një numër i konsiderueshëm i anëtarëve të Kombeve të Bashkuara ka dorëzuar
deklarata me shkrim dhe komente, në mbështetje të qëndrimit se Deklarata e Pavarësisë nuk
ka qenë në kundërshtim me asnjë rregull të aplikueshëm të së drejtës ndërkombëtare. Ne e
çmojmë këtë mbështetje.
Përfaqësuesi ligjor i Kosovës, Michael Ëood, ka prezantuar argumentet, që sipas tij, i japin
të drejtë Kosovës në shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe vënë tërësisht poshtë, deklaratat
e përfaqësuesve serbë gjatë seancës së paradites.
Ëood veç tjerash ka dhënë edhe fakte historike, duke u nisur nga viti 1912-1918, kur nga
Perandoria Osmane, Kosova ra nën pushtimin e Serbisë, për të vazhduar pastaj me
spastrimin etnik të saj përgjatë viteve të ’20-a, pastaj përçmimi dhe vuajtja në regjimin e
Aleksandër Rankoviqit në vitet ’50-a, e deri te lufta e fundit në vitet ’98-’99. Ai gjithashtu

7
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ka thënë se Kosova asnjëherë nuk ka qenë pjesë e Serbisë, por ka qenë njësi federative e ish
Jugosllavisë me të drejta të republikave të tjera8.


Argumentet e prezantuara nga Ëood

Sipas Ëood argumentet ligjore të Kosovës mund të përmblidhen në pesë propozime:
Së pari, Gjykata do të duhet të marrin në konsideratë drejtësinë dhe saktësinë e përgjigjeve
tek pyetja vënë nga Asambleja e Përgjithshme. Ne konstatojmë se një numër i shteteve
kanë ngritur pyetje serioze në këtë .
Së dyti, si shumë shtete e kanë bërë të qartë në deklaratat e tyre me shkrim, çështja e
Asamblesë së Përgjithshme në Gjykatën është e ngushtë dhe precize. Pyetja ka të bëjë
vetëm për Deklaratën e Pavarësisë që është lëshuar më 17 shkurt 2008 dhe jo me pyetje
rreth shtetit, njohjes apo anëtarësimit në organizatat ndërkombëtare.
Së treti, E drejta e përgjithshme Ndërkombëtare nuk përmban rregulla me të cilat
ligjshmëria e shpalljes së pavarësisë, si ajo e 17 shkurtit 2008, mund të vlerësohet. Në
veçanti, parimi i sovranitetit dhe integritetit territorial nuk ndalon nxjerrjen e Deklaratës.
Së katërti, asgjë në Rezolutën 1244 të vitit 1999 nuk përjashton lëshimin e Deklaratës
se Pavarësisë në vitin 2008.
Së pesti është fakti se disa shtete, në deklaratat e tyre me shkrim, janë përqendruar në
parimin e vetëvendosjes. Ne i referohemi vetëm si një degë ose me pikën alternative. Ne
nuk e konsiderojmë se Gjykata duhet të arrijë këtë çështje. Por, nëse bën atë, ne jemi të
qartë se në shkurt të vitit 2008 populli i Kosovës kishin të drejtë të ushtrojë të drejtën e
vetëvendosjes, dhe ata e bënë këtë duke zgjedhur pavarësinë. Ne ndajmë pikëpamjet me
shumë shtete, të tilla si Shqipëria dhe Zvicra, të cilat kanë arritur këtë konkluzion.
Kronologjia e argumenteve ligjore-historike të prezantuara nga përfaqësuesi ligjor:
 Në periudhën 1912-1946: Një Kosovë, e cila për shekuj kishte qenë pjesë e
Perandorisë Osmane, u pushtua me dhunë nga ana e Mbretërisë së Serbisë, dhe
pastaj të përfshirë në shtetin e ri Jugosllavi. Ajo iu nënshtrua menjëherë në shkallë
të gjerë kolonizimit. Kjo u pasua nga një periudhë e persekutimit - duke përfshirë
8
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atë që tani do të quhet "spastrim etnik" - të qëndrueshme edhe në 1920. Ka pasur një
periudhë të mëtejshme të shtypjes brutale në vitet 1950 dhe 1960, në kuadër të
Republikës Federative Popullore të Jugosllavisë, orkestruar nga Ministri i Punëve të
Brendshme, Aleksandër Rankoviq9. Kosova ka kohë të gjatë ka pasur një status të
veçantë nga Serbia. Që nga 1946 ajo ishte njësi federale formimin e një pjesë e
drejtpërdrejtë e Federatës Jugosllave, si Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia,
Maqedonia, Mali i Zi dhe Sllovenia.
 Pas Luftës së Dytë Botërore: dhe sidomos sipas Kushtetutës 1974 e Republikës
Federale Socialiste të Jugosllavisë (RSFJ), Kosova gëzonte statusin e një njësie
federale brenda Jugosllavisë federale, një status që sipas Kushtetutës 1974 ka qenë,
në thelb, të njëjtën me atë të gjashtë republikave: ajo vepronte, dhe përfaqësuar në
vetvete, drejtpërdrejt në nivel federal.
 Katastrofa humanitare-1998-1999: Duke ju referuar kësaj periudhe Ëood u ka
rikujtuar anëtarëve se kriza humanitare në Kosovë e cila sipas tij ishte në një shkallë
të paimagjinueshme. Pamundësia e strukturës së re kushtetuese në Republikën
Federale të Jugosllavisë (RFJ) për të mbrojtur të drejtat njerëzore të popullit të
Kosovës ishte bërë e qartë në vitet 1990. Kjo arriti kulmin në krime kundër
njerëzimit, spastrimit etnik, dhe krime të tjera lufte e cila çoi në flukset masive te
refugjatëve. Rreth 90 për qind e popullsisë shqiptare të Kosovës u dëbuan nga
shtëpitë e tyre. Kriza e viteve 1998-1999 është përshkruar në dokumentet e shumta
të Kombeve të Bashkuara të përmendura në kontributin tonë të parë me shkrim:
dokumente nga Asambleja e Përgjithshme, nga Këshilli i Sigurimit, nga Sekretari i
Përgjithshëm, nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Raportues saj të veçantë,
nga Kombet e Bashkuara dhe Komisionari për të Drejtat e Njeriut. Duke ju drejtuar
presidentit te gjykatës, përfaqësuesi ligjor potencoi se kriza në Kosovë ishte
përkeqësuar në mënyrë dramatike nga 1998, dhe përpjekjet diplomatike ishin
intensifikuar në masë të madhe gjatë atij viti, duke ndërmarrë disa veprime të një
9
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pas njëshme nga Këshilli i Sigurimit dhe Grupi i Kontaktit por që u injoruan nga
autoritetet e atëhershme serbe.
 Rezoluta 1244 dhe UNMIK-ut (1999-2004)-Në lidhje me këtë fazë përfaqësuesi
ligjor i Kosovës është ndalur tek shqyrtimi i të gjitha përpjekjeve për të sjellë një
paqe të qëndrueshme përcaktimin e mëvonshme të statusit përfundimtar të Kosovës.
Sipas tij rezoluta 1244 merret kryesisht me periudhën e përkohshme. Ajo mezi
preku mbi statusin përfundimtar. Kjo nuk do të ishte e favorshme për një kthim për
paqen dhe stabilitetin në Kosovë.
 Bisedimet për statusin përfundimtar (2005-2007)-Megjithëse kjo fazë është
elaboruar edhe në kapitullin e II-të, këtë herë dimensioni i trajtimit është vetëm në
aspektin e argumenteve ligjore të paraqitura nga këshilltari Ëood. Bisedimet për
statusin final filluan në vitin 2005, kohë në të cilën të gjithë ranë dakord, se statusi i
përkohshëm nuk ishte më i qëndrueshëm. Pas dy vitesh të përpjekjeve, në fund të
vitit 2007, të gjithë, (përveç Serbisë) duke përfshirë edhe Sekretarin e Përgjithshëm
dhe të

Dërguarin e tij Special, presidentin Ahtisaari arritën në vlerësimin se

pavarësia e Kosovës ishte i vetmi opsion real. Të zgjasin bisedimet për statusin
përfundimtar do të kishte qenë seriozisht destabilizuese për Kosovën dhe Ballkanin
Perëndimor më gjerësisht.
Një katalizator për kohën e negociatave për statusin final ishte një rritje e papritur e
dhunës në Kosovë në mars 2004. Këto ngjarje erdhën si një goditje për komunitetin
ndërkombëtar, por edhe si një goditje për autoritetet dhe popullin e Kosovës,
megjithëse institucionet e Kosovës menjëherë dënuan dhunën dhe ata kanë bërë të
gjitha në fuqinë e tyre për të sjellë autorët para drejtësisë.
Presidenti Ahtisaari ka udhëhequr pesëmbëdhjetë raunde të negociatave gjatë vitit
2006. Beogradi në të gjitha takimet

ishte i mendimit se pavarësia është e

papranueshme dhe bëri kërkesën tërësisht të paqëndrueshme që e drejta
ndërkombëtare pengonte një zgjidhje që përfshin pavarësinë. Ndërkaq edhe
pozicioni i Prishtinës zyrtare ishte gjithashtu i qartë. Prishtina këmbënguli se
zgjidhja duhet të rezultojë në pavarësinë e Kosovës, duke siguruar mbrojtje për
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pakicat. Pavarësisht nga një takim i nivelit të lartë më 24 korrik 2006, pozicionet
mbeten larg njëri-tjetrit.
 Thirrjet e grupit te kontaktit- Pas kësaj përmes një deklarate përfaqësuesit e
Grupit të Kontaktit theksuan se "Beogradi duhet të tregojë fleksibilitet më të madh
në bisedime sesa ka bërë deri më tani", duke përsëritur se "kur negociatat janë në
proces, ata nuk mund të lejohen të bllokojnë ato dhe duhet gjetur një pikë të
përafërt

për të minimizuar efektet destabilizuese politike dhe ekonomike. Në

deklaratën e tyre më vonë të datës 20 shtator 2006, Grupi i Kontaktit inkurajuan të
Dërguarin e Posaçëm për të përgatitur një propozim gjithëpërfshirës për zgjidhjen e
statusit dhe mbi këtë bazë të angazhohen palët në lëvizje procesin e negociatave
përpara. Pastaj, më 30 shtator 2006, ndërsa bisedimet për statusin përfundimtar
ishin në vazhdim, Serbia mori një hap dramatik që sinjalizoi një mosdashje të plotë
të angazhohet në negociata kuptimplotë. Në atë ditë, Serbia miratoi një kushtetutë të
re ku në Preambulën e Kushtetutës së re të Serbisë, e cila mbetet në fuqi, fokusohet
pothuajse ekskluzivisht për Kosovën dhe përbëhet nga vetëm dy paragrafë në të
cilët thuhet se; Provinca e Kosovës dhe Metohisë është pjesë integrale e territorit të
Serbisë, dhe ka statusin e një autonomie substanciale në kuadër të shtetit sovran të
Serbisë.
Pra, në mes të negociatave për statusin përfundimtar, miratimi i kësaj Kushtetute sinjalizoi
një fortifikim të plotë të pozitës së Serbisë lidhur me statusin e Kosovës.
Nga të gjitha këto argumente është e qartë që në asnjë kuptim deklarata e pavarësisë së
Kosovës nuk ndodhi si një ngjarje e papritur ose radikale, duke shkelur ligjin
ndërkombëtar, por përkundrazi, si rezultat i natyrshëm i procesit politik, të filluar nga
Këshilli i Sigurimit në vitin 2005, që kishte drejtuar kursin e saj deri në fund të vitit 200710.
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2.4

VENDIMI (Opinioni Këshilldhenes) i GJND-së

Pas procedimit gojor të të gjitha shteteve që morën pjesë në seancën e Gjykatës së, më 22
korrik 2010, Gjykata mbajti Këshillimor Opinionin e tij në lidhje me çështjen e Kombeve të
Bashkuara Asambleja e Përgjithshme, "A është shpallja e njëanshme e pavarësisë nga
Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë në përputhje me të drejtën
ndërkombëtare? "
Opinioni Këshillimor i GJND-së ishte i ndarë në pesë pjesë: Pjesa e parë përfshiu në
juridiksionin dhe diskrecionin e gjykatës, i dyti ishte qëllimin dhe kuptimin e pyetjes, i treti
ishte faktike, i katërti në pyetje nëse shpallja e pavarësisë është në përputhje me të drejtën
ndërkombëtare, dhe e pesta dhe e fundit ishte përfundimi i përgjithshëm.
Pjesa I-rë - Gjykata ka mandatin për të dhënë një mendim këshillëdhënës, në bazë të nenit
65, paragrafi 1 i statutit të saj, i cili parashikon "Gjykata mund japë një opinion këshillimor
mbi ndonjë çështje juridike, me kërkesë të çfarëdo trupi, mund të jetë i autorizuar nga apo
në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara për të bërë një kërkesë të tillë. "
Gjykata vëren se Asambleja e Përgjithshme është e autorizuar të kërkojë një opinion
këshillues nga neni 96 i Kartës, i cili thotë se " Asambleja e Përgjithshme ose Këshilli i
Sigurimit mund të kërkojë nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë të japë një opinion
këshillimor mbi ndonjë çështje ligjore."
Pjesa II-të- Në lidhje me qëllimin dhe kuptimin e pyetjes Gjykata vërejti se çështja që
trajtohet nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së ishte e formuluar në mënyrë të qartë.
Pyetja është e ngushtë dhe e veçantë, dhe pyet për opinionin e Gjykatës së, nëse shpallja e
pavarësisë ishte në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Ajo vë në dukje se çështja nuk pyet
për pasojat ligjore të asaj deklaratë. Në veçanti, ajo nuk pyet nëse janë apo jo Kosova ka
arritur shtetësinë. Po ashtu nuk pyet për vlefshmërinë ose efektet juridike të njohjes së
Kosovës nga ato shtete të cilat e kanë njohur atë, si një shtet i pavarur.
Pjesa III-të - Lidhur me rrjedhën faktike, Gjykata e përshkroi shkurtimisht karakteristikat
përkatëse të kuadrit që ishte vënë në vend nga Këshilli i Sigurimit të OKB, për të siguruar
administrim të përkohshëm ndërkombëtar të Kosovës, me rezolutën e Këshillit të Sigurimit
1244 (1999), si dhe Rregulloret e shpallura nga Kombet e Bashkuara në Kosovë (UNMIK).
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Kjo pastaj i jep një llogari të zhvillimeve që lidhen me të ashtuquajturën "procesit të statusit
përfundimtar", në vitet e mëparshme miratimin e shpalljes së pavarësisë, para se të
kthehemi tek ngjarja e 17 shkurtit 2008.
Pjesa IV-të- Në pyetjen nëse shpallja e pavarësisë ishte në përputhje me të drejtën
ndërkombëtare, Gjykata vlerësoi se nuk është e nevojshme, në rastin në fjalë, për të
zgjidhur çështjen nëse, jashtë kontekstit të jo-vetëqeverisëse territoreve dhe popujve të
nënshtruar të huaj , nënshtrim dominimit dhe të shfrytëzimit, të së drejtës ndërkombëtare të
vetëvendosjes i jep një pjesë e popullsisë së një shteti ekzistues të drejtën për të ndarë nga
ajo e shtetit, ose nëse e drejta ndërkombëtare parashikon të drejtën e "përmirësuese ndarjes
"dhe, nëse po, në çfarë rrethanash. Kjo çështje është përtej fushëveprimit të pyetjes së
paraqitur nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së. Për t'iu përgjigjur kësaj pyetjeje,
Gjykata e sheh të nevojshme vetëm për të përcaktuar nëse shpallja e pavarësisë ka shkelur
ose jo të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare, ose lex specialis, e krijuar nga Rezoluta
1244 (1999).
Prandaj, ai arrin në përfundimin se shpallja e pavarësisë së 17 shkurt 2008 nuk ka shkelur
ligjin e përgjithshëm ndërkombëtarë. Lidhur me pyetjen nëse shpallja e pavarësisë të
shkurtit 17, 2008, ka shkelur Kornizën Kushtetuese e themeluar nga UNMIK-u, Gjykata
vuri në dukje se ajo ka pohuar tashmë se shpallja e pavarësisë të shkurtit 17, 2008, nuk
është lëshuar nga institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes, as që ishte një akt për qëllim
të hyjnë në fuqi, ose në të vërtetë në fuqi, në kuadër të rendit juridik në të cilin ato
Institucioneve të Përkohshme kanë operuar.
Ai vijon se autorët e shpalljes së pavarësisë nuk janë të lidhur me kuadrin e kompetencave
dhe përgjegjësive të themeluara për të udhëhequr me Institucionet e Përkohshme të
Vetëqeverisjes. Prandaj, Gjykata konstaton se shpallja e pavarësisë nuk ka shkelur
Kornizën Kushtetuese.
Pjesa V-të- Si konkluzion i përgjithshëm i këtij mendimi këshillues Gjykata arriti në
përfundimin se "me miratimin e shpalljes së pavarësisë të 17 shkurtit 2008 nuk ka shkelur
drejtës së përgjithshme ndërkombëtare, Rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244 (1999) ose
të Kornizës Kushtetuese", kështu me miratimin e deklaratës nuk ka shkelur asnjë rregull e
aplikueshme të ligjit ndërkombëtar."
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Nga 9 vota pro me 5 kundër, opinioni këshillues u dha më 22 korrik 2010, dhe u shpall nga
Presidenti i Gjykatës Oëada Hisashi në një dëgjim publik brenda në Pallatin e Paqes në
Hagë. Pas shpalljes së vendimit të gjykatës, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së
Kosovës, iu drejtua gazetarëve që ishin duke pritur në Gjykatë. Ai deklaroi se opinioni ishte
i qartë dhe nuk lë vend për dyshim. Ai u bëri thirrje shteteve që ta njohin Republikën e
Kosovës, në pritje të opinionit për të ecur përpara drejt njohjes.11

11

www.icj-cij.org dhe arkivi i MPJ-se, 22 korrik 2010, Prishtinë.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Shpallja e Pavarësisë së Kosovës dhe si rrjedhojë kontestimi i saj nga ana e Serbisë, ka bërë
që Kosova të jetë pikë referuese si çështje aktuale e së Drejtës Ndërkombëtare. Andaj nisur
nga kjo, rasti i Kosovës në GJND, ballafaqimi i deklaratave pro dhe kundër shpalljes nga
shtete të ndryshme të botës, argumentet e pretenduara ligjore nga ana palëve direkte të
ballafaquara Kosovës dhe Serbisë, si dhe mendimi përfundimtar këshillëdhënës i Gjykatës e
bëjnë këtë çështje një lëndë relevante dhe atraktive për studim.
Rëndësia e temës së përzgjedhur qëndron në faktin se kemi të bëjmë më një temë ku faktori
teorik dhe ai praktik gërshetohen dhe plotësojnë njëri tjetrin në mënyrën më të dukshme të
mundëshme, duke dhënë mjaft shembuj referues rreth parimit të negocimit, vetvendosjes
dhe subjektivitetit ndërkombëtarë.
Pra në këtë punim shihet nëse Deklarata e Pavarësisë ishte manifestim dhe realizim i
vullnetit të popullit të Kosovës (qëndrim i palës shqiptare) apo ishte një akt i njëanshëm i
“Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë” (siç e cilësonin serbet).
Kjo temë do të jetë poashtu një shembull i mirë praktik për të gjithë ata që dëshirojnë të
analizojnë të ardhmen e marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë dhe rajonin, vullnetin e
palëve për të negociuar edhe pas shpalljes së pavarësisë, kufirin se deri ku dhe për çka
mund të negociohet e çështje të ngjashme të cilat janë një aktualitet i prekshëm teorikopraktik.
Në brendësinë e punimit mund të shihen pikëpamje të ndryshem nga fuqitë relevante të
botës rreth mendimit këshilldhënës të gjykatës dhe kjo sigurisht se do shërbejë mjaft mirë
për tu thelluar më tej gjatë punimit se sa do të jetë funksionale në praktikë kjo gjë.
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4

METODOLGJIA

Për studim është marrë një periudhë më e gjatë kohore boshti i temës është i përqendruar që
nga rezoluta 63/3 e miratuar më 8 tetor 2008, ku Asambleja e Përgjithshme i ka bërë
kërkesë Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, e deri tek mendimi këshillëdhënës i organit
kryesor gjyqësor të Kombeve të Bashkuara, në pyetjen nëse Deklarata e Pavarësisë së
Kosovës është në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.
Që të del një hulumtim cilësor dhe frytdhënës unë do të përdor këto metoda hulumtuese:
•

Metoda Analitike – Nëpërmjet kësaj metode do të analizoj dokumentet strategjike,

literaturën dhe burimet e ndryshme që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me çështjen në fjalë
•

Metoda komparative – Në bazë të kësaj metode do të bëj krahasimin e vlerësimeve

të raporteve zyrtare të shteteve anëtare të Keshillit te Sigurimit pranë OKB-së.
•

Metoda deskriptive / historike - Do të më shërben për një qasje retrospektive të

raporteve Kosove – Serbi, duke filluar nga ish Federata Jugosllave deri në Shpalljen e
pavarësisë, si dhe do të anlizohen raportet politike mes dy vendeve.
Po ashtu, do të shqyrtohen edhe dokumentet relevante në këtë drejtim.
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REZULTATET

Me dhënien e mendimit këshillues të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për
legjitimitetin e deklaratës ë pavarësisë së Kosovës, në korrik të vitit 2010, Kosova dhe
Serbia kanë mundësinë t’i tejkalojnë dallimet, të vendosin marrëdhënie dypalëshe dhe të
zhbllokojnë rrugën e tyre drejt integrimit ne Bashkësinë Evropiane.

5.1 Rezulati A
Mendimi këshillëdhënës i GJND-së ishte disfatë për Serbinë por jo edhe fitore për Kosovës.
Ai i dha fund shpresës së Beogradit për të shfrytëzuar GJND-në si pikënisje për rihapjen e
bisedave mbi statusin e Kosovës dhe kjo rrit edhe më shumë gjasat që Beogradi të pranojë
të fillojë bisedat me udhëheqësit e Kosovës, si partnerë të barabartë. Në përpjekje për ta
marrë veten pas iniciativës në GJND, Beogradi u armiqësua edhe më shumë me shtetet e
BE-së kur më 28 korrik, në kuadër të reagimit ndaj mendimit të GJND-së, propozoi në
Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara një projekt-rezolutë e cila nuk qe
koordinuar paraprakisht me Brukselin.

5.2 Rezultati B
Serbia duket se është e vendosur mos ta njohë pavarësinë e Kosovës edhe pas vendimit të
GJND-se. Në Këshillin e Sigurimit të KB-së, Rusia dhe Kina, si dhe shumë anëtarë jo të
përhershëm, kundërshtojnë njohjen.
Prishtina vazhdon të shpresojë që opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND),
si pikë reference do të nxisë më shume njohje. Megjithatë, qëndrimet e pesë shteteve
anëtare të BE-së dhe të anëtarëve teë Këshillit të Sigurimit të OKB-së (sidomos Rusisë dhe
Kinës), vështirë se do të mund të luhaten pa miratimin e pavarësisë së Kosovës nga Serbia,
së paku jopublikisht, përmes kanaleve diplomatike dhe eventualisht, me njohjen e plotë dhe
formale.
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DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Ndarja e Kosovës nga Serbia, në shkurt të vitit 2008, i dha fund shumicës së kontakteve
mes dy qeverive dhe e zhvendosi mosmarrëveshjen mes tyre në fushën e së drejtës dhe
diplomacisë ndërkombëtare, ku edhe u zhvillua beteja – si drejtpërdrejt ashtu edhe përmes
personaliteteve të autorizuara.
Të dyja palët morën qëndrime të ngurta nga frika se çfarëdo ndryshimi do t’ua dobësonte
pozitën në betejën legale. Mendimi këshillëdhënës i dhënë më 22 korrik, 2010 nga Gjykata
Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) i dha fund kësaj faze.
Mendimi i GJND-së nuk i bindi shtetet kritike ndaj pavarësisë dhe ato të pavendosura që ta
njohin të drejtën e Kosovës për pavarësi. Asnjë nga pesë shtetet anëtare të BE-së nuk ka
dhënë shenja për ndërrim të kursit politik, kështu që Brukseli nuk do mund të marrë një
qëndrim të qartë rreth statusit të Kosovës. Në anën tjetër, edhe sikur Kosova të arrinte
shumicën në Asamblenë e Përgjithshme, Kina dhe Rusia do të vazhdonin bllokimin e
anëtarësimit të Kosovës në Kombet e Bashkuara.
Pritjet se pas mendimit të GJND-së do të vinin shumë njohje në adresë të Kosovës janë
treguar jo shumë realiste, megjithëse shtetet mike të Kosovës janë duke u përpjekur që t’i
bindin të tjerët për ta njohur Kosovën si shtet sovran.
Në Kosovë, vendimi i GJND-së kishte ndihmuar në zvogëlimin e frustrimit të prodhuar nga
procesi i ngadalshëm i njohjeve dhe nga qasja neutrale ndaj statusit e pëlqyer nga KB-të
dhe BE-ja. Megjithatë, Kosova ka shënuar përparim të dukshëm në vitet e para të
pavarësisë.
Kosova duhet të fokusohet edhe në një politikë të jashtme dhe diplomaci më aktive dhe me
detyra e obligime shtesë të cilat do t’i përshtateshin rrethanave aktuale të vendit. Ndërtimi i
politikës së jashtme të Republikës së Kosovës është njëra ndër detyrat më të rëndësishme të
shtetit të ri të Kosovës, pas shpalljes së pavarësisë, më 17 shkurt 2008.
Sic është e cekur edhe në objektivat e Ministrisë së Jashtme kërkesat që dalin nga kjo
detyrë janë të tri natyrave:
Kërkesa e parë ka të bëjë me konsolidimin e shtetit të Kosovës. Në vija të përgjithshme,
kjo përfshin dy komponentë:
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1. Përmbylljen e procesit të njohjes ndërkombëtare të shtetit të Kosovës dhe
anëtarësimin në organizatat kryesore ndërkombëtare e nismat rajonale;
2. Forcimin e sigurisë dhe stabilitetit të brendshëm dhe të mirëqenies sociale e
ekonomike.
Kërkesa e dytë ka të bëjë me formulimin dhe zbatimin e një politike të jashtme, e cila do të
jetë në përputhje me interesat shtetërore të Kosovës.
Kërkesa e tretë ka të bëjë me ndërtimin e mekanizmave institucional efektivë, që do të
jenë bartës të politikës së jashtme të Kosovës.
Politika e jashtme e Kosovës i shërben realizimit të aspiratave të popullit për ta bërë
Kosovën anëtare të respektuar të familjes së shteteve të pavarura dhe demokratike.
Republika e Kosovës synon që në arenën ndërkombëtare t’i kontribuojë ndërtimit dhe
forcimit të një rendi ndërkombëtar, të bazuar në marrëdhënie miqësore në mes të popujve e
shteteve, respektim të vlerave të lirisë dhe dinjitetit njerëzor dhe parimeve të demokracisë.
Dinamika e zhvillimeve politike ndërkombëtare është shumë intensive andaj përfaqësuesit e
politikës së jashtme duhet të jenë në gjendje t’u përshtaten shpejt këtyre zhvillimeve.
Republika e Kosovës, si një pjesëmarrës i ri në skenën politike globale, nuk mund të
veprojë e vetme (me forca të veta) në të gjitha sfidat ndërkombëtare dhe të luajë rol
vendimtar në të gjitha çështjet që dominojnë agjendat e politikës ndërkombëtare. Prandaj,
është e domosdoshme të identifikohen çështjet prioritare dhe të ndërtohet një strategji e
veprimit sa i përket çështjeve të tjera të politikës globale.
Në formulimin e qëndrimeve dhe veprimeve politike lidhur me çështjet e tjera të politikës
globale (që nuk prekin drejtpërdrejt Kosovën), politika e jashtme e Kosovës ndërtohet mbi
frymën e aspiratave dhe vlerave euro-atlantike.
Republika Kosovës duhet të synon një politikë të jashtme aktive, e cila duhet të jetë në
përputhje me synimet e popullit të Kosovës për integrime euro-atlantike, ruajtjen dhe
forcimin e lidhjeve me vendet mike, thellimin e marrëdhënieve të mira me vendet e rajonit,
si dhe arritjen e statusit të një partneri të besueshëm në luftën kundër kërcënimeve të
sigurisë ndërkombëtare.
Orientimi i përgjithshëm strategjik i politikës së jashtme të Kosovës është konsolidimi i
shtetit të Kosovës. Politika e jashtme e Republikës së Kosovës në radhë të parë është e
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orientuar drejt avancimit të vazhdueshëm të pozicionit ndërkombëtar të Kosovës dhe
forcimin e përkrahjes ndërkombëtare për sovranitetin e Kosovës.
Sigurimi i njohjes së shtetit të Kosovës është një ndër objektivat kryesore strategjike të
politikës së jashtme të Republikës së Kosovës. Ky është parakusht për konsolidimin e
brendshëm të shtetit të Kosovës, si dhe për forcimin e pozicionit ndërkombëtar të saj.
Përveç njohjeve, objektiv tjetër strategjik i politikës së jashtme është anëtarësimi i Kosovës
në organizatat kryesore ndërkombëtare. Promovimi dhe forcimi i vazhdueshëm i imazhit të
Kosovës në arenën ndërkombëtare, është një synim tjetër strategjik i politikës së jashtme të
Republikës së Kosovës. Imazhi pozitiv ndihmon në forcimin e pozitës së Kosovës në
arenën ndërkombëtare dhe në forcimin e partneritetit strategjik me vendet më të fuqishme
demokratike të botës.
Politika e jashtme e Republikës së Kosovës duhet t’i kushtojë rëndësi të veçantë
bashkëpunimit rajonal, përkatësisht marrëdhënieve të mira me vendet fqinjë, si dhe dhënien
e ndihmës për realizimin e agjendës së Brukselit për një rajon stabil, demokratik dhe të
integruar në BE e NATO.
Zhvillimi i marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe të bashkëpunimit me vendet e rajonit e
veçanërisht me ato të Ballkanit Perëndimor është edhe një nga kërkesat prioritare të
Procesit të Stabilizim-Asocimit me BE-në.
Synim strategjik i politikës së jashtme të Republikës së Kosovës, sa i përket rajonit, është
promovimi i Kosovës si kontribuues i sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Republika e
Kosovës synon të luajë rolin i cili i takon në përpjekjet për sigurimin e paqes dhe të
stabilitetit në rajon, me qëllim të intensifikimit dhe zgjerimit të marrëdhënieve diplomatike,
ekonomike, kulturore me të gjitha vendet fqinjë.
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